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1.0

Hyrje

Femijët kalojnë nëpër faza të ndryshme të zhvillimit nga të qenurit foshnje e deri në
moshën madhore. Në secilën prej fazave të rritjës, në trurin e fëmijëve zhvillohen
ndryshime të shumta. Këto ndryshime janë fizike, intelektuale, socialedhe emocionale.
Rrethanat e mjedisit dhe personat që bëjnë pjesë në këtë mjedis, me të cilët fëmiu ështëi
rrethuar, luajnë rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e karakterit të fëmiut.
Edukimi shkollor është një ndër faktorët kryesor në krijimin dhe formësimin e karakterit të
njeriut. Ajo ndihmon përballjen me sfidat e jetës, mundëson dhe hapë dyert për arritjet,
perspektivat dhe endërrat në zhvillimin e karierës. Përveq përfitimit individual, avancimi i
shoqërisë nga pikëpamja shoqërore dhe ekonimike bazohet në edukim, ku rrjedhimisht i
mundëson individëve drejtimin e një shoqërie moderne. Arsimimi mbi të gjitha i mëson
njerëzit tëjenë tëarsyeshëm, gjë që lehtëson mposhtjën e mendimeve injorante.
Arsyeja e përzgjedhjës së kësaj teme është roli i rëndesishëm i edukimit në zhvillimin
shoqëror dhe ekonomik të vendit si dhe të njeriut si individ. Mangësia apo mungesa e
shkollave të mirëfillta, të projektuara me standarde, në Kosovëështë pikërisht arsyeja e cila
me shtyu në përzgjedhjën e një teme të tillë. Në Kosovë, niveli i analfabetizmit është i lartë
dhe interesimi për arsimim ështëmjaft i ulët edhe pse avancimi i teknologjisë ka lehtësuar
qasjen në literatura dhe informata të ndryshme. Qëllimi kryesor i këtij projekti është
projektimi i njëobjekti adekuat duke u bazuar në norma dhe standarde për përmbushjen e të
gjitha nevojave edukativo-shoqërore.
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1.1

Historiku i shkollave

Fig1. Shkolla Romake në Trier

Transmetimi i dijës dhe njohurive të ndryshme, direkt nga personi në person dhe nga
gjenerata në gjeneratë u vështërsua me zhvillimin gradual të qytetërimeve. Për të qenë në
gjendje të funksionoi shoqëria,u shfaq nevoja egrumbullimit dhe ruajtjëssë trashigimisë
kulturore.
Pra rreth vitit 3100 p.l.k me lindjën e tregtisë, qeverisë dhe religjionitlindi edhe shkrimi.
Rrjedhimisht lindi edhe nevoja për krijimin e një hapësire të veçantë e dedikuar posaçërisht
për mësimin e shkrimit dhe leximit.
Nga të gjitha popullsitë primitive, hebrenjtë ishin më këmbëngulës për edukimin e të gjithë
fëmijëve pavarësisht përkatësisësë tyre në klasën shoqërore.Hebrenjtë e krijuan shkollën e
pare fillore ku fëmijët e gjinisë mashkullore mësonin të shkruanin, të lexonin si dhe
matematikën bazike.Nga mosha 13 vjeçe, fëmijët me mendje më të ndritur mund të
vazhdonin mësimet për tu bërë mësues.(4)
Sa i përket Greqisë antike qëllimi i edukimit ishte pregaditja e fëmiut për aktivitete si
qytetarë i rritur.Në një qytet demokratik si Athina, pregaditja nënkuptonte trajnimin e
fëmiut për paqe por edhe për luftë, kurse në një qytet luftarak si Sparta qëllimii
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edukimitishte krijimi i një ushtrie.Ndryshe nga qytetet e tjera Greke, në Spartë në një
trajnim të ngjashëm me meshkujt mernin pjesë edhe femrat.(4)
Meshkujt fillonin shkollimin rreth moshës 6-7 vjeçare deri në moshën 13-14 vjeçare.
Përveq shkrimit dhe leximit shkollimipërmbante edhe gjimnastikën.Kurse në moshen 13-14
vjeçare për fëmijë e familjevemëtë varfëra përfundonte shkollimi të cilët vazhdonin të
merreshin me zanate të ndryshme, ndërsa femijët e familjeve më të pasura vazhdonin
shkollimin me filozof tënjohur si Platoni, Sokrati, Aristoteli etj.(4)
Edukimi Grek kishte influencë të madhe në edukimin Romak. Dallimi në mes tyre ishte se
për Grekët edukimi kishte për qëllim krijimin e njëindividi të sjellshëm dhe të përshtatshëm
me mjedisin, ndërsa për romakët ky individ duhej të ishte person me influencë në
shoqëri.(4)
Për dallim nga edukimi Grek dhe Romak ku nxënësit pregaditeshin për këte jetë,
edukiminë mesjetërealizohej nëpër objekte fetare, ku nxënësit pregaditeshin për jetën pas
vdekjës. Njerëzimi në këtë periudhë ishte kthyer pothuajse në nivelin më primitiv të
shkollimit.(4)
Të rinjët e familjeve aristokrate të mesjetës mësonin poezi, histori kombëtare, sjelljën në
publik, vallzimin, muzikën dhe aftësi për luftë, kurse fëmijët e klasave më të ulëta
shoqërore mësoheshin për zanate të ndryshme.(4)
Renesanca ishte periudhë e ndritshme për arsimin.Kishte ndryshime të qëndrimit ndaj
shkollimit dhe përmbajtjës së saj.Edukimi kishte për qëllim zhvillimin intelektual,
shpirtëror dhe fizik të njeriut.Ajo poashtu ishte më argëtuese dhe më e këndshme nga
periudhat e më hershme.Shkolla përmbante një klasë me nxënës nga mosha 6 deri ne 13
vjeç, ku një mësues i mësonte nxënesit në mënyrë individuale.(4)
Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e qyteteve rritja e shkollës nga një klasë në disa klasa
ishte e nevojshme.Në mënyrë që mësimi të jetësa mëi lehtë dhe mëi shpejtëpër mësuesin,
fëmijët duhet të ndaheshin në grupe.Për shkak që dallimi mëi spikatur ishte mosha, ata
grupoheshin në bazë të saj në dhoma të ndryshme. Për shkak të ndëgjimitmë të
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vëmendshëm, zhvillimit të kontaktit me sy dhe të mbajtjës së diciplinës gjatëorës së
mësimit, nxënësit uleshin në rreshta. Nga këto mënyra të edukimit kanë rezultuar shkollat
në ditën e sotme ku mësimi zhvillohet pothuajse në të njejtën mënyre por me teknologji më
të avancuar.(4)

1.2

Historiku i shkollave Shqipëtare

Fig2. Shkolla e pare Shqipëtare në Korçë, 1887

“Historia e arsimit tonë është një histori luftash, përpjekjesh, histori e një populli të vogël
në numër, por të madh në botën e tij shpirtërore, në vullnetin e tij për të qenë i lirë dhe i
pavarur”. (1)
Për zhvillimin e shtetit shqipëtar, për përhapjën e arsimit dhe kulturës kombëtare, hapja e
shkollave në gjuhën shqipe ishte e domosdoshme. Konstandin Kristoforidhi shprehi këtë
nevojë të madhe duke shkruar : “Ndë mos u shkroftë gjuha e shqipes edhe sot mbë këtë ditë
nuk do të shkojnë shumë vjet dhe nuk do të ketë më Shqipëri ndë faqe të dheut dhe as nuk
do të shënohet më emri i Shqipërisë ndë hartë të botës”. Përkundër vështirësive të mëdha,në
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këto rrethana, patriotët e Rilindjës punuan me përkushtim për zhvillimin e arsimit
kombëtarku gradualisht filloimësiminë gjuhën shqipe. (1)

Shkolla e parëshqipëtare ishte mësonjëtorja e Korçës, e cila e filloi mësimin me 7 mars në
vitin 1887, me mësues Pandeli Sotirin .Kjo shkollë kishte 35 nxënës, një klasë përgatitore
dhe katër klasë të rregullta. Lëndët që mësoheshin ishin:shkrim dhe këndim, gramatika e
gjuhës shqipe, historia, gjeografia, aritmetika, mësim natyre dhe në të mësonin fëmijët e
shtresave të ndryshme shoqërore.(1)
Ndërsa në vitin 1889 u hap një shkollë tjetër Shqipëtare në Prizren me mësues Mati
Logoreci.(2)
Rilindasi, iluministi dhe demokrati i parë shqipëtar Naum Veqilharxhi shkollimin e shihte
si zgjidhjën e vetme për zhvillimin e shtetit Shqipëtar dhe për këtë qëllim botoi abetarën e
parë në gjuhën shqipe duke synuar bashkimin e të gjithëShqipëtarëve, pavarësisht besimit
fetar. Kjo abetare u bë libër i shenjtë për popullin Shqipëtar.(1)
Pas luftës sëparë botërore Shqipëria etnike u nda në dysh, dhe Kosova u pushtua nga
Jugosllavia. Historia u përsërit, shkollat në gjuhën shqipe u mbyllën dhe u përhapën
shkollat nëgjuhën serbe.Në vitin shkollor 1939/40 Kosova kishte 252 shkolla fillore në
gjuhën serbe, me 37.885 nxënës; 13 shkolla të mesme, prej tyre 5 gjimnaze.(3)
Gjatë luftës së dytë botërore u ri-hapën shkollat fillore nën regjimin Italian dhe
Gjerman.Numri i nxënësve Shqipëtar u rrit shumë.Sistemi i arsimit organizohej dhe
finacohej nga shteti Shqiptar.
Me përfundimin e luftës së dytë botërore, Kosova u aneksua nga Jugosllavia dhe kështu
Kosovës I mohohet e drejta e vetëvendosjës.Megjithatë gjatë sundimit Jugosllav, sistemi i
arsimit në Kosovë arriti të kompletohet dhe të shënoi zhvillim të konsiderueshëm.Në vitin
1969/70, sistemi i arsimit në Kosovë u plotësua edhe me arsimin universitar, u themelua
Universiteti i Prishtinës me mësim në gjuhën shqipe dhe serbe.Në vitin 1989, Sërbia
ripushtoi Kosovën duke ndryshuar edhe sistemin e arsimit me imponimin e planprogramit
serb në shkollat shqipe. Me këtë rast mësimdhënësit e shkollave të mesme themelojnë
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Shoqatën e Arsimtarëve të Shkollave të Mesme me qëllim të mbrojtjës së arsimit
Shqipëtar.Në këto rrethana të vështira lufte punonin 480 shkolla fillore e të mesme, me
339.000 nxënës dhe 18250 mësimdhënës.Në të njejtën kohë vepronte edhe 1 universitet me
14 fakultete. Në gusht të vitit 1994, Qeveria e Republikës se Kosovës, e cila vepronte në
mërgim së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe të Kulturës, nxori Dekret Ligjin
për drejtimin e Përkohshëm të Veprimtarisë Edukativo – Arsimore në Republikën e
Kosovës.U arrit që sistemi i arsimit të rregullohej edhe me një përmbledhje të rregulloreve
bazike – Kumtari 1, ku për herë të parë zgjidhen drejtorët e shkollave dhe të institucioneve
arsimore, sipas rregulloreve të shtetit të pavarur të Kosovës, i shapllur më 02 korrik 1991.
Pamundësia e zgjidhjes së konfliktit me Serbinë në rrugë paqësore, në vitin 1998, filloi
lufta e armatosur kundër pushtetit serb në Kosovë, me ç’rast edhe u ndërpre procesi
mësimor në shkolla deri në mbarimin e luftës (3). Me shpresë që kjo ishte ndërprerja e
fundit, mësimi shkollor në Kosovë vazhdon në mënyrë të rregullt duke u zhvilluar çdoherë
e më shumë dhe duke i kujtuar mësuesit e parë shqipëtar që nuk e kursyen as jetën e tyre
për këto ditë.
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1.3

Analiza e lokacionit

Edukimi në Fushë-Kosovë zhvillohet në dy nivele, në gjithsej 14 institucione arsimore,10
të nivelit fillor dhe 4 të nivelit të mesëm. Numri i nxënësëve që vijojnë mësimin në këto
shkolla është 4.599 nxënës në nivelin fillor dhe 1.570 nxënës në nivelin e mesëm. Sa i
përket edukimit universitar publik, mund të zhvillohet vetëm në Universitetin e Prishtinës,
si dhe degët në Prizren, Mitrovicë, Gjakovë dhe Gjilan.(4)

Ne zonen urbane te Fushë-Kosovës shkollimi fillor dhe i mesëm zhvillohet në tri ndërtesa
shkollore. Njëra nga këto ndërtesa gjendet në Bresje e cila sipas PGJU-së ’95 është
paraparë për arsim të mesëm, por momentalisht shfrytëzohet vetëm për shkollimin e
nacionalitetit serb. Ky objekt është relativisht i ri (i ndërtuar në vitet '90), me të gjitha
funksionet përcjellëse, duke përfshirë edhe sallën e edukatës fizike, të vetmen në qytet. Dy
ndërtesat tjera janë shkollat fillore “Selman Riza” (ndërtuar më 1945) dhe “Mihal
Grameno” (1987).Kurse shkollat e mesme “Kadri Hoxhë Prishtina” dhe “Hivzi Sylejmani”
në mungesë të ndërtesave për vijim të mësimit shfrytëzojnë ndërtesat e shkollave fillore të
lartëpërmendura. Mësimi në këto objekte është i organizuar në dy ndërrime. Ndërrimin e
mëngjesit prej orës 8:00 -12:45 e shfytëzon shkolla fillore kurse ndërrimin prej orës 13:30 18:50.shkolla e mesme.(4)
Si shkas i mungesës së një objekti shkollor të nivelit fillor në këtë zone, në këtë project
është përzgjedhur ky lokacion duke u bazuar në propozimin nga komuna pas vendimit nga
drejtioria e saj përkatëse për planifikim të infrastrukturës shkollore bazuar në nevojat e
arsimit (planifikimi i shkollave duke u bazuar në “rrjetin e shkollave”) dhe
disponueshmëria e tokës bazuar në planet rregulluese të komunës.

Lokacioni i përzgjedhur gjendet në pjesën veriore të Fushë Kosovës, në rrugën Fehmi
Lladrovci.Topografia lokale mundëson qasje të lehtë dhe të pranueshme në lokacion, ka
mundësi për furnizim me ujë në afërsi dhe ka zona të banuara përreth.Qasja në lokacion
bëhet me anë të një rruge terciare për shkak të mos ngarkesës së komunikacionit dhe
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sigurisë së fëmijëve nga qarkullimet automobilistike.Parcela ka formë pothuajse katrore
dhe ka përafërsisht 9000m2, me brinjë 85x95. Në rrezën të cilën e përfshinë ky lokacion, ka
banim individual me nacionalitet kryesisht shqipëtar. Objekti ështëi hapur në katër anët dhe
ka një largësi të mjaftueshme me objektet përreth.Qasja në objekt bëhet me anë të 3 hyrjeve
të cilat janë hyrja kryesore, hyrja administrative dhe hyrja direkte në hapsirën për shumë
qëllime.

Fig 4. Fushë Kosova-Ndërtesat publike
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1.4

Përmbajtja

Për një standardizim më të mirë të dhomave mësimore dhe për t’iu përgjigjur më mirë
gjendjës aktuale të vendit, është miratuar që shkollat e reja do të përcaktohen në bazë të
dendësisë së popullsisë.Hapësirat eshkollave në zonat me densitet të ulët apo shkollave në
zonat rurale përmbajnë 24 nxënës për klasë, dhe zonat me densitet të lartë apo shkollat në
zonat urbane përmbajnë 30-36 nxënës për klasë.(7)Paralelet e shkollave të arsimit
fillorkanë një numër më të vogël të nxënesve ku mësimin e vijojnë klasat 0-5. Duke u
bazuar në dendësinë e ulët të komunës së Fushë Kosovës, shkolla në nivelin fillor duhet të
përmbajë klasat nga 0-5 me nga 24 nxënës në klase.

Ndërtesa për nivelin e arsimit fillor është e organizuar në një etazhë duke i evituar shkallët
në mënyrë që lëvizja nëpër objekt të jetësa më e lehtë pasi që kemi të bëjmë me fëmijë të
moshës 5-12 vjeç. Ajo përbëhet nga hapësirat e mësimit, siç janë dhomat mësimore,
hapësira për shumëqëllime, salla e kompjuterëve dhe hapësiratpërcjellëse, që përfshijnë
zonat administrative dhe ato të shërbimeve (përcjellëse teknike).Gjithsej janë6 klasa të
mësimit si dhe 2 laboratore.Përveq dhomave mësimore të mbyllura, janë menduar poashtu
hapësira mësimore në ambient të hapur, që mund të shfrytëzohen gjatë motit të ngrohtë.Në
mesin e ndërtesës është i vendosur atriumi, në të cilën ka dalje nga katër anët e saj.Ky
atrium shfrytëzohet si hapësirë gjelbëruese dhe e bën lidhjën direkte të ndërtesës me
natyrën.
Pjesa administrative e ndërtesës ka hyrje të veçantë dhe përbëhet nga dhoma e sekretarit/ës,
dhoma e drejtorit/eshës si dhe salla për takime.E njejta hyrje mund të përdoret edhe për
kuzhinën e shkollës e cila lidhet pastaj me tryezarinëqë shfrytëzohet nga fëmijët dhe
personeli.Në zonën administrative të ndërtesëspoashtu janë të vendosura dhoma e mjekut
dhe WC-të qëmund tëshfrytëzohen vetëm nga personeli. Kurse WC-të për përdorimin e
fëmijëve janë tëvendosura pranë klasave të mësimit. Kthina teknike e cila përmbanë
nxemjën dhe shtëpiakun është e ndarë nga ndërtesa e shkollës, për shkak të sigurisë më
tëlartë nga rreziqet e zjarrit.
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Niveli parafillori arsimit duhet të ketë edhe një sallë sportive të mbyllur e cila mund të
shfrytëzohet edhe gjatë dimrit. Në këtë sallë ka dalje direkte nga objekti, ku në mes të
sallës dhe ndërtesës ndodhen edhe zhveshtoret me WC dhe tusha. Salla e sportit përmbanë
edhe një hyrje direkte nga jashtë, me mundësi shfrytëzimi nga të gjithë e jo vetëm nxënësit
e kësaj shkolle. Përveq sallës së mbyllur gjendet edhe një fushë sportive e hapur e cila
shfrytëzohet gjatë motit të ngrohtë.

Sai përket oborrit të shkollës, aiështë mjaft i pasur me gjelbrim, i cili e rrethon shkollën në
të gjitha anët për shkak të sigurisë dhe privatësisë së nxënësve. Gjithashtu në oborr janëte
vendosura edhe parkingjet qëmund tëshfrytëzohen nga punonjësit, vizitorët apo prindërit e
fëmijëve.
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1.5

Koncepti- Druri

“Studioje natyrën, duaje natyrën, qëndro afër natyrës. Ajo asnjëherë nuk të zhgënjenë”
Frank Lloyd Wright (7)

Pa natyrë nuk ka jetë, ajo është kudo rreth nesh.Njeriuështë e vetmja qenje e cila me
vetëdije fuqimisht e manipulon mjedisin. Natyra ofron gjithçka për ne, por ne nuk kemi
asgjë përnatyrën.Andaj projektimit ekologjik po i rritet rëndësia çdo ditë e më shumë.
Ne e shohim dhe e gëzojmënatyrën nëçdo moment dhe për këtëarsye fenomenet natyrore
gjithmonë tërheqin vëmendjën tonë si burim dhe frymëzim. Drunjtë frymëzojnë artin,
dizajnin dhe arkitekturën me elegancën, fortësinë dhe funkionalitetin e tyre, ato kanë forma
komplekse dhe fraksiale, dhe kanë një sërë funksionesh fizike, mekanike dhe
biologjike.Shpeshherë natyra është influencë në botën e arkitekturës. Qysh nga periudhat
parahistorike e deri te periudhat bashkëkohore drunjtë apo bimët tjera janë përdorur si pjesë
dekorative të një ndërtese. Shumë arkitekt kanë projektuar ndërtesa të inspiruara nga
drunjtë të referuara si denrdriforma.
Andaj, inspirimi për projektimin e kësaj shkolle ka qenë pikerisht druri. Sikurse druri edhe
njeriu i ka etapat e jetës së tij dhe zhvillimin e një fëmiu mund ta krahasojmë me
zhvillimin e drurit. Sa më e fortë të jetë rrënja e drurit, ai do të jetojë më gjatë, do të jetë më
i qëndrueshëm dhe do të ketë më shumë fryte. E njejta gjë mund thuhet edhe për fëmijët, sa
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më shumë që i ofrohet shkollim dhe edukimimirëfillt i tyre, e ardhmja e tyre do të jetë
shumë më e suksesshme dhe e ndritshme.

1.6

Arkitektura

Kjo shkollë është projektuar në mënyrëqë tëketë një ambient sa më të këndshëm për
fëmijët, por në të njejtën kohëduke u përshtatur edhe me rrethinën, që të krijohet harmoni
në mes tyre. Projekti duke u bazuar në konceptin, ka bërë që ndërtesa e shkollës jo vetëm
të jetë i përshtatshëm estetikisht, por në të njejtën kohë të ketë edhe zgjidhje funksionale,
sa mëlehtë e kuptueshme për qasjën e fëmijëve.
Ndërtesaka formë pothuajse katrore, e cila përshtatet me formën e parcelës.
Në të gjitha anët e ndërtesës, në fasada janë të vendosura elemente vertikale të drurit të cilat
bashkohen në formë të degëzimit të drurit dhe krijojnë forma gjeometrike jo të rregullta.
Ngjyrat e përdorura në ndërtesë janë përzgjedhur me shumë kujdes për shkak të influencës
së tyre psikologjike në trurin e njeriut e sidomos në atë të fëmiut. Fasada e ndërtesës ka
ngjyrë të bardhë e cila simbolizon pastërti, kjartësi dhe pafajësi. Kurse elementet vertikale
të vendosura në fasadë kanë ngjyrë natyrale të drurit por në pjesën anësore janë të
ngjyrosura me ngjyrë të verdhë e cila simbolizon diellin, dritën, optimizmin dhe poashtu
promovon përqëndrimin, zgjon kreativitetin dhe zhvillon aftësitë motorike.(8) Hyrjet e
ndërtesës janë të theksuara mjaft duke e bërë qasjen në ndërtesë sa më të lehtë dhe jo
konfuze.
Përveq arkitekturës sëndërtesës e cila është e inspiruar nga natyra më saktësisht druri edhe
vet ndërtesa ka funksione ekologjike. Ngrohja në mënyrë tradicionale përbëhet nga burime
të lëndëve djegëse si qymyri dhe gazi natyror. Kur këto lëndë djegëse digjen, ato lëshojnë
gazra të dëmshme të cilat janë shkaku kryesor i ndotjës së ajrit dhe ngrohjës globale.Andaj,
si mënyra më e mirëqë të zbuten dhe deri diku të evitohenpasojat e këtij fenomeni,
janëpropozuar panelet solare. Për këtë arsye në kulmin e ndërtesës jane të vendosura 12
panele solare, të cilat përveq mbrojtjës së ambientit poashtu ulin edhe shpënzimet
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energjetike tëshkollës.(9) Kursimi i energjisë bëhet poashtu duke e maksimalizuar
ndriçimin diellor dhe duke i orientuar hapësirat në mënyrën e duhur.

1.7

Konstruksioni

Konstruksioni bazë i objektit është skeletor, me shtylla dhe traje nga betoni i armuar. Të
gjitha shtyllat në objekt kanë dimension 30x50. Muret e brendshme të shkollës janë të
punuara nga blloqet dhe karakterizohen për termoizolim, zë izolim dhe janë mjaft të
qëndrueshme si dhe janë me suvatim nga të dyja anët. Themelet e objektit janë të veçanta
për shkak të etazhitetit jo tëlartë të saj.

Që shkolla ta ruaj karakterin ekologjik është përzgjedhur kulmi i gjelbërti cili ka veti
izoluese të mira, absorbon rreshjet atmosferike, gjatë dimrit e pengon humbjën e nxehtësisë
ndërsa gjatëgjatë verësulë nxehtësinë.Kulmi është i rrafshtë, por ka ramje të lehtë në
drejtim të 2 olluqeve. Për derisa një pjesë e ujit thithet nga vegjetcioni, në rast të
rreshurave të mëdha olluqet mundësojnë largimin e mbetjës së ujit të tepërt. Vegjetacioni
në kulm filtron ndotësit e ajrit dhe gazrat e dëmshme të cilat ndikojnë në mikroklimë e
sidomos në stinën e verës.Me thithjën e ndotjës akustike kulmi i gjelbërt zvogëlon
përcjelljen e saj në hapësirat e brendshme të ndërtesës dhe në këtë mënyrë bëhet mbrojtja
akustike e hapësirave. E vetmja mangësi e këtij kulmi mund tëthuhet se ështëkosto, mirëpo
edhepse janë me kosto më tëlartë, me kulm të gjelbërt mund tëkursehet në mirëmbajtjen e
objektit. (10) Përveq aspektit funksional këto kulme e kanë edhe aspektin estetik ku në ato
mund të mbillen bimë, lulishte apo perime të ndryshme. Ka shumëpërparësi të tjera nga të
cilat përfitojnë jo vetëm përdoruesit e shkollës por edhe banorët rreth saj.
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1.8

Materialet

Materialet e përdorura janë pothuajse të gjitha materiale natyrore dhe të reciklueshme.
Duke menduar maksimalisht për shëndetin e fëmijëve janë aplikuar materiale që nuk
permbajnë elemente dhe kemikale të dëmshme.
Dyshemeja e ndërtesës është e shtruar me dysheme epoksit e cila është e përshtatshme për
fëmijët për shkak që ka një veti jo rreshqitëse, mirëmbahet lehtë, aplikohet lehtë, nuk kanë
kosto të lartë dhe ka variacione të ngjyrave të ndryshme.Muret janëtë veshura me pllaka
gipsi të qëndrueshme në goditje dhe tavanet janë nga pllaka akustike me kohë të shkurtër të
jehonës.
Elemtentet vertikale të vendosura në fasadë janënga pisha e zezë. Ky lloj i drurit ka cilësi të
forta vetëmbrojtëse dhe nuk ka nevojë për mbrojtje kimike shtesë. Druri formon një shtresë
oksidimi në sipërfaqën e saj e cila mbronë atë kundër efekteve të motit.(11)

1.9

Përmbyllja

Objektivat e projektimit të këtij objekti janë krijimi i një mjedisi fizik të përshtatshëm dhe
të shëndetshëm për mësimnxënie dhe mësimdhënie përmes krijimit të kushteve efikase dhe
të përshtatshme të ndërtesave shkollore dhe zvogëlimit të ndërrimeve të shumëfishta. Një
ndër veçantitë e kësaj shkolle është karakteri ekologjik i tij, duke e mbrojtur ambientin dhe
shfrytëzuesit e saj në çdo mënyrë të mundshme. Lidhja e ambientit të jashtëm me atë të
brendshem me anë të atriumit është poashtu një gjë që e karakterizon dhe e veçon këtë
shkollë nga shkollat tjera në Kosovë. Vizurat e bukura nga pothuajse çdo anë të objektit e
krijojnë një ambient të këndshëm dhe jo të lodhshëm sidomos për fëmijët dhe arsimtarët të
cilët kalojnë 8 orë të ditës në këto hapësira. Gjate hulumtimit për projektimin e kësaj
shkolle jam bazuar në literatura të ndryshme dhe jam munduar që të marrë sa më shumë
informacione duke shpresuar që e kam arritur qëllimin e projektimit të një shkollesa më të
kompletuar.
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